|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG MN VĨNH NGUYÊN 2** |  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|

|  |
| --- |
| **DANH MỤC ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN - HỌC TẬP CỦA TRẺ** |

 |
| **NHÓM TRẺ 25-36 THÁNG - NĂM HỌC: 2024 - 2025** |
|  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Tên hàng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **I. ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN** |  |   |
| 1 | Khăn trắng dày  |  cái | 3 |   |
| 2 | Muỗng ăn cơm inox  | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 3 | Tô inox 1 lớp | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 4 | Ca Inox  |  cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 5 | Ruột gối hồng | cái | 1 |   |
| 6 | Áo gối kate | cái | 1 |   |
| 7 | Yếm may ka tê | cái | 1 |   |
| 8 | Muỗng yaour inox | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
|   |  |   |   |   |
| **II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP** |  |   |
| 9 | Bìa bao sổ sách | cái | 4 |   |
| 10 | Bìa nút dày đựng hồ sơ | cái | 1 |   |
| 11 | Đất nặn 6m Win | hộp | 1 |   |
| 12 | Keo dán nước trung | ống | 1 |   |
| 13 | Sáp màu win 12m  | hộp | 1 |   |
| 14 | Ký hiệu | Bộ | 1 |   |
| 15 | Sổ theo dõi sức khỏe nhà trẻ | quyển | 1 |   |
| 16 | Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ | quyển | 1 |   |
| 17 | Hoạt động tạo hình | quyển | 1 |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG MN VĨNH NGUYÊN 2** |  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|

|  |
| --- |
| **DANH MỤC ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN - HỌC TẬP CỦA TRẺ** |

 |
| **KHỐI MG 3-4 TUỔI - NĂM HỌC: 2024 - 2025** |
|  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Tên hàng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **I. ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN** |  |   |
| 1 | Khăn trắng dày  |  cái | 3 |   |
| 2 | Muỗng cơm inox RH | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 3 | Tô inox 1 lớp | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 4 | Ca Inox tem đỏ |  cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 5 | Ruột gối hồng | cái | 1 |   |
| 6 | Áo gối kate | cái | 1 |   |
| 7 | Bàn chải đánh răng HP | cái | 2 |   |
| 8 | Kem đánh răng HP | ống | 2 |   |
| 9 | Muỗng yaour inox | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
|   |  |   |   |   |
| **II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP** |  |   |
| 10 | Bìa bao sổ sách | cái | 5 |   |
| 11 | Bìa nút đựng hồ sơ | cái | 1 |   |
| 12 | Bút chì 2B có gôm  | cây | 1 |   |
| 13 | Bút lông vĩ  | vỉ | 1 |   |
| 14 | Đất nặn 6m Win | hộp | 1 |   |
| 15 | Giấy màu | tập | 1 |   |
| 16 | Keo dán nước trung | ống | 2 |   |
| 17 | Màu nước vỹ  | Vỉ | 1 |   |
| 18 | Sáp màu win 12m  | hộp | 2 |   |
| 19 | Ký hiệu | Bộ | 1 |   |
| 20 | Sổ theo dõi sức khỏe mẫu giáo | quyển | 1 |   |
| 21 | Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ | quyển | 1 |   |
| 22 | Hoạt động tạo hình | quyển | 1 |   |
| 23 | Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái | quyển | 1 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG MN VĨNH NGUYÊN 2** |  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|

|  |
| --- |
| **DANH MỤC ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN - HỌC TẬP CỦA TRẺ** |

 |
| **KHỐI MG 4-5 TUỔI - NĂM HỌC: 2024- 2025** |
|  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Tên hàng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **I. ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN** |  |   |
| 1 | Khăn trắng dày  |  cái | 3 |   |
| 2 | Muỗng cơm RH | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 3 | Tô inox 1 lớp | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 4 | Ca Inox tem đỏ |  cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 5 | Ruột gối hồng | cái | 1 |   |
| 6 | Áo gối kate | cái | 1 |   |
| 7 | Bàn chải đánh răng HP | cái | 2 |   |
| 8 | Kem đánh răng HP | ống | 2 |   |
| 9 | Muỗng yaour inox | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
|   |  |   |   |   |
| **II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP** |  |   |
| 10 | Bìa bao sổ sách | cái | 5 |   |
| 11 | Bìa nút đựng hồ sơ | cái | 1 |   |
| 12 | Bút chì 2B có gôm tốt | cây | 1 |   |
| 13 | Bút lông màu  | vỉ | 1 |   |
| 14 | Đất nặn 6m Win | hộp | 1 |   |
| 15 | Giấy màu | tập | 1 |   |
| 16 | Keo dán nước trung | ống | 2 |   |
| 17 | Màu nước  | Vỉ | 1 |   |
| 18 | Sáp màu win 12m  | hộp | 2 |   |
| 19 | Ký hiệu | Bộ | 1 |   |
| 20 | Sổ theo dõi sức khỏe mẫu giáo | quyển | 1 |   |
| 21 | Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ | quyển | 1 |   |
| 22 | Hoạt động tạo hình | quyển | 1 |   |
| 23 | Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái | quyển | 1 |   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG MN VĨNH NGUYÊN 2** |  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|

|  |
| --- |
| **DANH MỤC ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN - HỌC TẬP CỦA TRẺ** |

 |
| **KHỐI MG 5-6 TUỔI - NĂM HỌC: 2024 - 2025** |
|  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Tên hàng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **I. ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN** |  |   |
| 1 | Khăn trắng dày  |  cái | 3 |   |
| 2 | Muỗng cơm RH | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 3 | Tô inox 1 lớp | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 4 | Ca Inox tem đỏ |  cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
| 5 | Ruột gối hồng | cái | 1 |   |
| 6 | Áo gối kate | cái | 1 |   |
| 7 | Bàn chải đánh răng HP | cái | 2 |   |
| 8 | Kem đánh răng HP | ống | 2 |   |
| 9 | Muỗng yaour inox | cái | 1 | Cháu cũ đã có không nộp |
|   |  |   |   |   |
| **II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP** |  |   |
| 10 | Bìa bao sổ sách | cái | 6 |   |
| 11 | Bìa nút đựng hồ sơ | cái | 1 |   |
| 12 | Bút chì 2B có gôm tốt | cây | 2 |   |
| 13 | Bút lông màu (dùng chung) | vỉ | 1 |   |
| 14 | Đất nặn 6m Win | hộp | 1 |   |
| 15 | Giấy màu | tập | 2 |   |
| 16 | Keo dán nước trung | ống | 2 |   |
| 17 | Màu nước vỹ lớn (dùng chung) | Vỉ | 1 |   |
| 18 | Sáp màu win 12m  | hộp | 2 |   |
| 19 | Ký hiệu | Bộ | 1 |   |
| 20 | Sổ theo dõi sức khỏe mẫu giáo | quyển | 1 |   |
| 21 | Giúp bé làm quen với Toán qua các con số | quyển | 1 |   |
| 22 | Hoạt động tạo hình | quyển | 1 |   |
| 23 | Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (Tập 1,2) | quyển | 2 |   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG MN VĨNH NGUYÊN 2** |  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|

|  |
| --- |
| **DANH MỤC ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN - HỌC TẬP CỦA TRẺ** |

 |
| **KHỐI MG 5-6 TUỔI KHÔNG BÁN TRÚ - NĂM HỌC: 2024 - 2025** |
|  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Tên hàng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **I. ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN** |  |   |
| 1 | Khăn trắng dày  |  cái | 3 |   |
|   |  |   |  |  |
| **II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP** |  |   |
| 2 | Bìa bao sổ sách | cái | 6 |   |
| 3 | Bìa nút đựng hồ sơ | cái | 1 |   |
| 4 | Bút chì 2B có gôm tốt | cây | 2 |   |
| 5 | Bút lông màu (dùng chung) | vỉ  | 1 |   |
| 6 | Đất nặn 6m Win | hộp | 1 |   |
| 7 | Giấy màu | tập | 2 |   |
| 8 | Keo dán nước trung | ống | 2 |   |
| 9 | Màu nước vỹ lớn (dùng chung) | Vỉ | 1 |   |
| 10 | Sáp màu win 12m  | hộp | 1 |   |
| 11 | Ký hiệu | trẻ | 1 |   |
| 12 | Sổ theo dõi sức khỏe mẫu giáo | quyển | 1 |   |
| 13 | Giúp bé làm quen với Toán qua các con số | quyển | 1 |   |
| 14 | Hoạt động tạo hình | quyển | 1 |   |
| 15 | Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái (Tập 1,2) | quyển | 2 |   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG MN VĨNH NGUYÊN 2** |  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|

|  |
| --- |
| **DANH MỤC ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN - HỌC TẬP CỦA TRẺ** |

 |
| **KHỐI MG 4-5 TUỔI KHÔNG BÁN TRÚ- NĂM HỌC: 2024 - 2025** |
|  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Tên hàng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **I. ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN** | **Cháu cũ** |   |
| 1 | Khăn trắng dày  |  cái | 3 |   |
|   | **Cộng**  |   |  |  |
| **II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP** |  |   |
| 2 | Bìa bao sổ sách | cái | 5 |   |
| 3 | Bìa nút đựng hồ sơ | cái | 1 |   |
| 4 | Bút chì 2B có gôm tốt | cây | 1 |   |
| 5 | Bút lông màu (dung chung) | vỉ | 1 |   |
| 6 | Đất nặn 6m Win | hộp | 1 |   |
| 7 | Giấy màu | tập | 1 |   |
| 8 | Keo dán nước trung | ống | 2 |   |
| 9 | Màu nước vỹ lớn (dùng chung) | Vỉ | 1 |   |
| 10 | Sáp màu win 12m  | hộp | 1 |   |
| 11 | Ký hiệu | trẻ | 1 |   |
| 12 | Sổ theo dõi sức khỏe mẫu giáo | quyển | 1 |   |
| 13 | Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ | quyển | 1 |   |
| 14 | Hoạt động tạo hình | quyển | 1 |   |
| 15 | Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái | quyển | 1 |   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG MN VĨNH NGUYÊN 2** |  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|

|  |
| --- |
| **DANH MỤC ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN - HỌC TẬP CỦA TRẺ** |

 |
| **KHỐI MG 3-4 TUỔI KHÔNG BÁN TRÚ - NĂM HỌC: 2024 - 2025** |
|  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Tên hàng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **I. ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN** |  |   |
| 1 | Khăn trắng dày  |  cái | 3 |   |
|   | **Cộng**  |   |  |  |
| **II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP** |  |   |
| 2 | Bìa bao sổ sách | cái | 5 |   |
| 3 | Bìa nút đựng hồ sơ | cái | 1 |   |
| 4 | Bút chì 2B có gôm  | cây | 1 |   |
| 5 | Bút lông màu (dùng chung) | vỉ | 1 |   |
| 6 | Đất nặn 6m Win | hộp | 1 |   |
| 7 | Giấy màu | tập | 1 |   |
| 8 | Keo dán nước trung | ống | 2 |   |
| 9 | Màu nước vỹ lớn ( dùng chung) | Vỉ | 1 |   |
| 10 | Sáp màu win 12m  | hộp | 1 |   |
| 11 | Ký hiệu | Bộ | 1 |   |
| 12 | Sổ theo dõi sức khỏe mẫu giáo | quyển | 1 |   |
| 13 | Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ | quyển | 1 |   |
| 14 | Hoạt động tạo hình | quyển | 1 |   |
| 15 | Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái | quyển | 1 |   |
|  |  |  |  |  |